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ABSTRAKT
Investimet janë bazë shumë e fortë për zhvillimin ekonomik të cilit do shtetë, e veqmas shteteve
në tranzicion siqë është Kosova, kështu investimet e huaja kanë patur një zhvillim të hovshëm në
rritje në vitet në vazhdim. Nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurrenca globale dhe liberalizimi
i tregjeve, investimet e huaja luajnë rol kyç në procesin e integrimit global ekonomik.
Tërheqja e investimeve të huaja direkte (IHD) është një nga strategjitë më të rëndësishme për
vendet në zhvillim për të rritur formimin e kapitalit në mënyrë që të gjenerojë një shumë më të
lartë të GDP-së. IHD-të sjellin kapitalin e nevojshëm, rritin produktivitetin e ekonomisë nëpërmjet
transferimit të njohurive dhe teknologjisë, ndikojnë në hapjen e tregjeve të reja për tregti, rritin
konkurrencën ekonomike, ndikojnë në reduktimin e deficitit të llogarive korrente, rrisin punësimin
dhe mbi të gjitha ndikojnë në mirëqenien e popullsisë. Kosova ka potencial të madh për tu bërë
vend i pëlqyer për investime të huaja direkte si dhe të tërheqë kapital, informacione dhe teknologji.
Kosova është në përpjekje të vazhdueshme për të krijuar politika zhvillimore dhe masa të tjera të
rëndësishme për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm të biznesit dhe klimë sa më të
favorshme investive. Në të gjitha këto përpjekje janë bashkë institucionet vendore me komunitetin
ndërkombëtar dhe agjencitë donatore si në ngritje të kapacitete njerëzore po ashtu edhe në financim
dhe bashkë financim të projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me krijimin e bazës për avancimin
e prodhimtarisë së produkteve kosovare në bazë të standardeve evropiane dhe rritjes së
konkurrueshmërisë së tyre jo vetëm në tregun regjional por edhe më gjerë.
Fjalë kyçe: IHD, Investimet e huaja në Kosovë, Investimet të huaja direkte,avantazhet e IHD,
përcaktuesit e IHD, integrimi global ekonomik, zhvillimi instutcional etj.
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1. HYRJA
Në këtë kapitull do të paraqiten në pika të shkurtura qëllimet e këtij punimi. Përmes këtij punimi
do të ofrohen informacione shtesë për të gjithë ata të cilët janë të interesuar të investojnë në
Kosovë, me motivet dhe kufizimet për investime, kualitetin e fuqisë punëtore, politikat tatimore,
pozitën gjeografike, burimet njerëzore dhe burimet natyrore etj. Punimi gjithashtu ofron
informacione për investimet e jashtme të drejtëpërdrejta të cilat janë bërë në Kosovë, dhe gjendjen
e tyre. Institucionet kosovare i kanë kushtuar rëndësi të veçant imvestimeve duke themeluar
Agjensinë për Promovimin e Investimeve në mënyre që sa me shumë të informohen investitorët
për kushtet që zotronë Kosova dhe dobinë që do të marrin nëse investojnë në një treg të tillë.
Termi "Investime të Huaja Direkte" ose "IHD", përfshin dy grupe të lidhura, por që kanë tema dhe
aktivitete të ndryshme, të cilat janë shpjeguara nga teori dhe degë të ndryshme të ekonomisë. E
para quhet financim ndërkombëtar, ose përspektiva makro, ndërsa e dyta quhet organizatë
industriale, ose pikëpamja mikro.
Pikëpamja e makroekonomisë e sheh IHD si një formë të veçantë të rrjedhës së kapitalit përtej
kufinjëve kombëtarë, nga vendet ame në shtetet e destinuara, të cilat janë të matura në statistikat e
bilancit të pagesave (Lipsey, 2001). Këto rrjedha krijojnë një formë të veçantë të stoqeve të
kapitalit në vendet e destinuara, pra vlera e investimeve të vendit ame në entitet, zakonisht në
korporata, të cilat janë të kontrolluara nga një pronar i vendit ame që zotëron një pjesë të caktuar
të të drejtave të votës. Variablat e interesit janë rrjedha e kapitalit financiar, pra vlera e stokut të
kapitalit që grumbullohet nga firmat investuese dhe flukset e të ardhurave nga investimet.
Nga pikëpamja e investitorit, përspektiva e mikroekonomisë mund të themi që shpjegon
motivacioni kryesor për investime në veprimtari të jashtme të kontrolluara (Lipsey, 2001).
Gjithashtu ia sqaron pasojat investitorit, të shteteve të huaja dhe te destinacionit, operimin e
koorporatave multinacionale dhe filialeve të cilat do të krijohen nga këto investime,e jo edhe
shumën e rritjeve dhe vlerave të stoqeve të investituara apo poziten e stoqeve. Këto pasoja vijnë si
arsye e këmbimeve, punësimit, produksionit, dhe rritjës së investimit të stoqeve në kapital, të cilat
nuk matën nga lëvizjet e kapitalit dhe stoqeve në balancin e pagesave, edhe pse disa nga të ardhurat
e lëvizjës se kapitalit janë pjesë e gjendjës aktuale. Këto motivacione dhe pasoja janë të lidhura
me investimet e firmes, me aftësinë e kontrollimit dhe koordinimit të raporteve të kompanise
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multinacionale me filialet dhe seline ame. Pikëpamja mikro është më e vjetër si pikëpamje,
paraprirë kështu interesit për investime direkte si formë e rrjedhjes së kapitalit. Në librat: (‘The
American Invaders’ te vitit 1901) dhe (The American Invasion,1902) është reflektuar në lidhje me
brengat dhe pasojat e kontrollimit të investuesëve të huaj nga ekonomia vendase, dy nga këta titujt
si të parët të listuar në shumë gazeta të asaj kohe. U pasqyrua dhe në njërën prej studimeve të
hershme kërkimore të investimeve direkte të SHBA-ve, të cilat u përpoqën të shpjegonin për
motivet që ishin prapa zgjerimit të firmave në vendet e huaja (Southard, 1931).
Globalizimi dhe liberalzimi i tregëtisë dhe investimeve ka sjellë një valë të fluskeve të IHD-ve
drejt vendeve në zhvillim. Megjithatë rritja shkoi te 12 vendet më të mëdha në zhvillim duke u
ndarë sipas madhësisë së tyre ekonomike. Natyra e IHD-ve në vendet në zhvillim ka kaluar një
transformim i cili i detyrohet nevojës për forma të reja të IHD-ve. Investimet e huaja direkte në
ditët e sotme po zhvillohen në forma të reja të investimit të cilat janë të përshtatura më mirë për
karakteristikat e klimës së investimeve, dhe po tregojn një fleksibilitet të lartë në këtë aspekt.
IHD-të në vendet e industrializuara janë më riskoze dhe më të shtrenjta krahasuar me investimet
vendase, sepse mungesa e informacionit në lidhje me tregjet e hujaj përfshin një sërë kostosh,
shpenzimesh dhe risqesh.
Po pse kompanitë ndërmarrin IHD? Kjo ka të bejë me ndërkombëtarizimin e aktiviteteve te
korporatës.
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2. SHQYRTIMI LITERATURËS
2.1.

Përcaktimi i IHD dhe format e tyre

Në bazë të FMN dhe OECD investimet direkte reflektojnë qëllimin e marrjës se një interesi
afatgjatë nga një entitet rezident i një ekonomie (investitor direkt) në një ndërmarrje që është
edhe rezident në një ekonomi tjetër (ndërmarrje direkte investuese). Interesi afatgjatë implikon
ekzistencën e një mardhënie të gjatë në mes të investitorit direkt dhe ndermarrjës direkte
investuese dhe një shkalle të konsiderushme të ndikimit në menagjmentin e mëvonshëm.
Investimet direkte përfshijnë transaksionin fillestar duke krijuar kështu një marrdhënie mes
investitorit, ndërmarrjes dhe të gjithë kapitalit pasues dhe në mes të filialeve qofshin ato të
inkorpuruara apo jo.
Rritja e konsidëruëshme e investimeve të huaja direkte në dekadën e fundit dhe përhapja
ndërkombëtare, reflektojnë një ngritje në numrin dhe madhësinë e transaksioneve të investimeve
të huaja direkte, e gjithashtu një diversifikim në rritjen e ndërmarrjeve për rreth ekonomive dhe
sektorëve të ndryshëm industrial. Ndërmarrjet e mëdha multinacionale janë tradicionalisht lojtaret
dominant në kufinjet e transaksioneve të investimeve të huaja. Kjo rritje ka konsistuar në një rritje
të konsiderushme të pritjeve për ndërmarrjet multinacionale që të marrin pjesë në tregti
ndërkombëtare. Në vitet e fundit besohet se edhe ndërmarrjet e mesme dhe të vogla janë duke u
përfshirë çdo ditë e më shumë në investime direkte të huaja.
Përgjithsisht investimet e huaja direkte mund të përkufizohen për paraqitjen e blerjen të
aktiviteteve fizike jashtë kufijëve të një vendi, si impjante dhe pajisje, nën kontrollin e kompanisë
amë. Sikurse mund të jetë krijimi i një dege te re, blerja e aktiveve apo një biznesi të huaj. Kështu,
furnizimi me fonde për të ndihmuar kompanitë e vogla në zonat në zhvillim të Bashkimit Europian
dhe Shteteve të Bashkuara, për rritjen dhe zgjerimin e shitjeve po thith investime të mëdha.Vendet
fitojnë nëse secili i kushton burime prodhimit të mallrave dhe shërbimeve në të cilën ajo ka një
avantazh (Ricardo, 1817). Vendet do të priren të specializohen në prodhimin e mallrave dhe
shërbimeve që përdorin burimet e tyre më të bollshme (Ohlin, 1933) Cikli vijon që: forca e
eksportit të vendit ndërton; fillon prodhimi i huaj; prodhimi i huaj bëhet konkurrues në tregjet e
eksportit konkurrenca e importeve shfaqet në tregun vendas të vendit (Vernon, 1966, 1971)
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Ndihmat dhe huatë ndërkombëtare që i janë akorduar Kosovës nga qeveri dhe donatorë të huaj
nëpër periudha të ndryshme kohore për ujësjellsa, kanalizime, zhvillim të infrastrukturës,
shendetsi, arsim etj, nuk përfshihen në investimet e huaja direkte. Investimet e huaja direkte mund
të vijnë në mënyra të ndryshme siç janë investimet 'greenfield', që janë një formë e investimeve
ku një kompani ame operon në një shtet të huaj qysh nga rrënjët. Në mbështetje të ndertimeve të
reja, këto projekte përfshijnë edhe ndertimin e zyrave, shprendarësve dhe ambienteve të banimit.
Kompanitë hapin degë të reja (McDonalds dhe Starbucks), investimet 'Brownfield', ku kompanitë
fitojnë nga fabrikat ekzistuese dhe të investojnë më tej në to. Në vendin tonë, ndonëse shpesh jo
të menjëhershëm privatizimi sjelli një rritje ekonomike, i cili shërbeu si bazë për transformimin e
ekonomisë, sjelli të ardhura për buxhetin nga shitja e njëhershme, krijoj siguri ndërmarrjës mirëpo
sjelli edhe anët negative të tij rritjen e papunësisë dhe të konkurencës.
Elementet vendimtare të IHD dallojnë sipas llojit të sektorit nga i cili ato absorbohen, si dhe nga
fakti nëse tregu që i absorbon është treg i cili i takon një vendi që është në proçes zhvillim apo treg
i ndonjë vendi qe e ka ekonominë të zhvilluar mirë. Nga pikëpamja sektoriale, rrjedha e IHD-ve
në sektorin e parë varet nga faktorët institucional dhe cilësor, atyre të zhvillimit, si dhe faktorët
makroekonomik. Ndërsa niveli i të ardhurave, treguesi i zhvillimit që është thellësia financiare
kanë ndikim në forma të ndryshme në sektorin e dytë dhe të tretë, perveq ktyre ndikim kanë dhe
faktorët institucionalë të tillë si fleksibiliteti i tregut të punës. Ndikimi i çdo elementi është i
ndryshëm varësisht në ekonomit ku ndodhen, ekonomi në zhvillim apo ekonomi të zhvilluara
(Walsh dhe Yu, 2010). Në shumicën e rasteve, elementet vendimtare të cilat kanë ndikim në

përzgjedhjen e shtetit apo qytetit ku kompanit shumëkombëshe marrin vendim që të investojnë,
mund të klasifikohen në dy kategori:
-të lidhur me vendin e origjinës: Ndryshoret të lidhur me vendin ame janë faktorë që e bëjnë
investimin e jashtëm më tërheqës se sa ai vendor, për arsye të shkaqeve aktuale të vendit
-të lidhur me vendin destinues: Elementet e lidhura me vendin destinues e bëjnë investimin më të
veqant dhe tërheqës në atë vend tërheqës krahasuar me ndonjë vend tjetër. Elemntet e lidhura më
vendin destinues janë ata të cilët kanë tërhequr më shumë vëmendjen.
Rëndësia e IHD-ve
Në ditët e sotme IHD është faktori kryesorë për rritje ekonomike të një vendi si dhe zgjerimin dhe
hapjen e vendeve të reja për punësim për të gjitha ato vende të cilar janë në tranzicion një faktorë
4

tjetër është edhe NVM-ja. Përveç tjerash IHD shihet si burimi kryesor i financimeve të jashtme në
vendet në zhvillim. Investimet e huaja të drejtpërdrejta përveç që rrisin formacionin e kapitalit
fiks ato ndihmojnë edhe në bilancin e pagesave. IHD ka potencialin për të gjeneruar punësim, rritje
të prodhueshmërisë, aftësi transferuese dhe teknologji të re, rritjen e eksporteve, si dhe kontribuon
në zhvillim afatgjatë ekonomik të vendeve në zhvillim, kjo sipas pikëpamjes së UNCTAD-it
Filialet e huaja të 64 000 koorporatave ndërnacionale gjenerojnë 53 milionë vende pune. Gjithsesi,
vendet në zhvillim tërheqin investime të huaja. Stoku i brendshëm i IHD-së në vendet në zhvillim
(stoku i brendshëm IHD kuptohet si sasia kumulative e investimeve të drejtpërdrejta të regjistruara
nga investues të rinj dhe ekzistues) Ekonomistët debatojnë nëse është IHD që gjeneron rritje
ekonomike, apo është rritja ekonomike që gjeneron IHD. Konstantja, që shfaqet nga ky debat
akademik, është se rritja e IHD-së dhe rritja ekonomike priren të shoqërojnë njëra-tjetrën.
2.2.

Klasifikimi i Investimeve të Huaja Direkte

Llojet e IHD-ve apo ndarja e tyre bëhet varesisht nga përspektiva prej të cilit ato studiohen. Dy
përspektivat kryesore të IHD janë:
- Nga përspektiva e investitorit
- Nga kënvështrimi i vendit destinues
IHD-të klasifikohen në horizontale, vertikale dhe konglomerat. (Caves, 1971), për nga përspektiva
e investitorit.
Një kompani që investon në të njëjtin biznes jashtë vendit mirëpo që vepron dhe prodhohet edhe
në vend, është një rast i IHD-ve horizontale. Nga ana tjetër, FDI vertikale ndodh nëse një kompani
investon në një biznes që luan rolin e një furnizuesi ose distributori, IHD vertikale janë më të
përhapura në sektorët e dytë dhe të tretë në industrit përpunuese dhe njëkohësisht paraqet paraqet
modelin më të përhapur të IHD-ve. Konglomerat: ku një biznes i pavarur shtohet jashtë vendit.
Kjo është forma më e pazakontë e IHD-ve pasi përfshin përpjekjen për të kaluar dy pengesa në të
njëjtën kohë - hyrja në një vend të huaj dhe një industri të re. Kjo çon në zgjidhjen analitike që
ndërkombëtarizimi dhe diversifikimi shpesh janë strategji alternative, jo plotësime.
Nga përspektiva e vendit desitinues ato veçohen:
IHD-të mund të shërbejnë ose si një zëvendësim i eksportit (zëvendësimi i importit nga pikëpamja
e vendit pritës) ose platforma e eksportit; prodhimi në vendin pritës eksportohet në vende të tjera.
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IHD zëvendësuese të importit përfshijnë prodhimin e mallrave që fillimisht janë importuar në
vendin destinues, të cilat influencohet nga tregu, kostot e transportit dhe barrierat e tregut. IHD
është një nga komponentët kryesorë të kapitalit a të bilancit të pagesave të një vendi. Konferenca
e Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim (UNCTAD) është burimi kryesor i të dhënave
dhe komente për gjendjen dhe tendencat e IHD-ve botërore. Prodhon një raport vjetor të Raportit
Botëror të Investimeve, i cili përfshin shifrat, tabelat dhe tabelat që përshkruajnë sjelljen e IHDve në botë dhe shpesh fokuson analizën e saj në një temë specifike.
IHD të cilat rrisin eksportin kanë të bëjn me kërkimin e lëndëve të para dhe janë të stimuluara nga
qeveritë, janë politika të qeverive më qellim tërheqjen e investimeve të huaja arsye kjo që të
eleminohet deficit në bilanc të pagesave
Për nga roli i investimit, IHD ndahën në 2 lloje: të brendshme dhe të jashtme.
1. Një investim i brendshëm është e kundërta e investimeve të jashtme, një investim i
brendshëm përfshin një entitet të jashtëm ose të huaj ose duke investuar ose blerë mallra të
një ekonomie vendase. Një lloj i zakonshëm i investimeve të brendshme është një investim
i huaj i drejtpërdrejtë (IHD). Kjo ndodh kur një kompani blen një biznes tjetër ose krijon
operacione të reja për një biznes ekzistues në një vend të ndryshëm nga origjina e
kompanisë investuese.
2. Një investim i drejtpërdrejtë i jashtëm është një strategji biznesi në të cilën një firmë
vendase zgjeron operacionet e saj në një vend të huaj. Kjo mund të marrë formën e një
investimi si greenfield, një bashkim / blerje ose zgjerim të një objekti ekzistues të huaj.
Punësimi i investimeve të jashtme direkte është përparim i natyrshëm për firmat nëse
tregjet e tyre të brendshme janë të ngopura dhe mundësitë e biznesit më të mirë janë të
disponueshme jashtë vendit.
Fluksi neto i investimeve ndërlidhet me investimet gjatë një periode kohore. Fluks (pozitiv apo
negativ) është rezultat i investimeve të jashtme dhe të brendshme, i quajtur ndryshe edhe “stoku i
investimeve direkte”. Fluksi negativ zakonisht tregon Disinvestimet apo ndikimin e rimbursimeve
të rëndësishme të huave brenda kompanisë.
Janë dy lloje gjenerale të të dhënave në investimet të huaja direkte.
Të dhënat financiare nga bilanci i pagesave kontabiliteti. Këto të dhëna varijojnë brenda dhe jashtë
investimeve direkte dhe rezulateve të stoqeve. Stoqet janë vlera e stoqeve të investimeve direkte
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jashta çdo shteti i cili zotërohet nga rezidentet e atij shteti dhe vlerat e stoqeve në çdo shtet që
zotërohen nga rezidentet e shteteve tjera.Të dhënat e dyta janë në operacionet e filialeve të
investimeve të huaja direkte në shetet nikoqire dhe operacionet e selive të tyre në shetet ame. Këto
operacione mund të perfshijnë shitjet e tyre, prodhimin, punësimin, asetet, zgjerimin e pronave
dhe paisjeve. Asnjera nga këto karakteristika nuk janë shfaqur nga të dhënat financiare të bilancit
të pagesave. Ato mbahen nga sondazhet e selive ame të kompanive me shtetet e tyre ame apo në
shtetet nikoqire, nga sondazhet e filialeve, shpesh duke identifikuar regjistrime të ndërtimeve të
huaja në ekonomi.

Nuancat e IHD-ve kanë marrë forma të ndryshme duke ndikuar që një investitor të investoj jashtë
vendi në vend që të ekspertojë, sipas një trajtimi teorik të këtyre tre autorëve: (Millar, Clegg dhe
Chryssochoidis, 1997) që i klasifikojnë ato në pesë lloje.
Lloji i parë i investimeve të huaja është bërë për të përfituar qasje në faktorët specifik të prodhimit,
resurseve, njohurive teknike, patentave apo markave tregtare etj, të cilat janë pronë e kompanive
në vendët nikoqire. Kjo çështje është e pranueshme kur këto asete janë vështirë të transferohen
apo janë vështirë të gjenden në vendet investuese. Lloji i dytë përshinë investime të huaja të bëra
për të përfituar qasje për faktorët më të lire të prodhimit si fuqia punëtore. Lloji i dyte i investimeve
te huaja eshte krijuar nga Raymond Vernon në hipotezen e ciklit të produktit. Lloji i tillë i
investimeve të huaja direkte janë të inkurajuara nga qeverite e shteteve nikoqire kur ata ofrojnë
stimulime duke i përjashtuar nga disa forma të tatimeve , koncesioneve apo subsensioneve .
Lloji i tretë i investimeve të huaja direkte përfshinë kundërshtarët ndërkombëtar te cilët ndërmarrin
disa lloj të investimeve në njeri tjetrin nga themelini i ndërmarrjeve të përbashkëta me qëllim që
të ken qasje në vargjet e produkteve. Ky lloj i investimeve të huaja direkte është duke u shprëndarë
me masë të madhe në mes të kundërshtareve të fortë të produkteve të ngjashme dhe arritjeve të
hulumtimeve dhe zhvillimit.
Lloji i katërt i investimeve të huaja direkte preokupohet me qasjen e konsumatoreve në marketet e
shteteve nikoqire. Në këtë lloj të investimeve të huaja direkte po bëhen përpjekje të sigurojnë të
njejtat produkte dhe shërbime për kosnumatoret e shteteve nikoqire e edhe për ata të shteteve
investuese. Shpeshherë del të jetë e pamundur për aryse se disa shërbime kërkojnë disa lloje të
veçanta të urdhrave. Lloji i pestë i investimeve të huaja direkte lidhet me aspektin ndarës tregtar
të bashkëpunimit rajonal. Ky lloj ndodh kur ka përparesi të lokacioneve për kompanitë e huaja në
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shtetet ame por ekzistenca e tarifave dhe barrierave të tjera të tregtisë pengojnë kompanitë që të
eksportojnë për shtetet nikoqire. Kompanitë e huaja nga ana tjetër i tejkalojnë këto barriera duke
vëndosur një prezencë lokale në ekonominë nikoqire me qëllim që të kenë qasje në marketet lokale.
Pra, nga sa është listuar me sipër, IHD-të janë zë i ri i ekonomisë së shek. XX, dhe si të tilla kanë
për qellim të ndërkombëtarizojë biznesin dhe tregtinë, duke sjellë fitime të anasjelltas, si për
investuesin ashtu dhe për destinuesin. Teoria njeh disa forma të IHD të cilat janë:
1. Aksioni i kërkuar në një ndërmarrje shoqëruese.
2. Një bashkim ose një blerje e një ndërmarrjeje të palidhur.
3. Përfshirja e një filiali apo kompanije tërësisht në pronësi kudo.
4. Gjithashtu, pjesëmarrja në një sipërmarrje të përbashkët të kapitalit me një ndërmarrje tjetër (ose
investitor)
Përveç aktiviteteve të siperpermendura ka edhe forma të tjera të ngjashme si: teknologjitë e
liçensuara, agjentet e nënkontraktuar, ose krijimi i lidhjeve të biznesit që mund të quhen ose jo si
IHD, por që natyrisht mund të shikohen si të lidhura më IHD–të.
2.3.

Efektet e IHD mbi vendet destinuese

Ekzistojnë mënyra të ndryshme se si një shtet destinues i realizon të hyrat e tija. Pasi që veq se
është gjeneralizuar fakti se shumica e firmave të jashtme investuese posedojnë mjete teknologjike
më të avancuara, gjithashtu të mirat dhe shërbimet mund të përfitohen me çmime më të ulta dhe
kualitet më të lartë, e cila rezulton në konsumeshmeri më të madhe. Një tjetër përparesi e
investimeve të huaja konsiderohet edhe aftësia e rritjeve së stoqeve dhe outputeve të shteteve
musafire(destinuara).
Edhepse ky proçes është trajtuar mjaft shumë edhe në literaturë nga fakti se a do jenë më të mëdha
fitimet që vinë nga investimet e huaja apo nga vetë firmat vendese. Kjo duke marrë parasysh edhe
faktin se kompanitë e huaja në investimet e tyre në një shtet konsiderohet se investojnë me
teknologji të lartë dhe kjo rrit edhe rriskun e eksitencës dhe konkurrencës së kompanive vendore
në këtë aspekt. Një tjetër problem i cili shtrohet është edhe ai se a rrezikohen firmat vendore nga
marrja e fuqisë punëtore nga firmat e huaja , nga fakti se ato janë të gatshme të paguaja shuma më
të mëdha të të hyrave mujore nga ajo qe janë aktuale në ekonominë vendore.
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Megjithatë të dhënat në këtë drejtim të cilat janë paraqitur nuk kan dhënë konkluzione të sakta në
këtë aspekt. Kështu psh: (Gorg and Greenaway,2001) në librin e tyre për shprendarjën e pagave
kanë raportuar se të dhënat e bëra në formë paneli kan rezultuar si negative kurse ato në mënyrë
selektuse apo të kryqezuar kanë rezultuar si pozitive. Ata në studimet e tyre gjithashtu kanë
konkluduar se të dhënat e shekullit të 21 variojojnë shumë, ku në disa vende kemi të dhëna më
pozitive e në disa të tjera më negative.
Lipsey nga ana tjetër në një studim gjatë viteve 2004/2003 ka konstatuar se të dhënat shkojnë më
teper ka negativitiet duke përfunduar se i konsideron si të dhëna mikse apo te përziera. Kurse
autorët Corkvic dhe Levine në studimin e vitit 2002 në lidhje me ndikimin e kompanive të huaja
ne rritjen e ekonomisë së vendit kanë theksuar se një ndryshim qenësor në ekonominë vendore nuk
vërehet përderisa nuk kalon intervali prej 5 vitesh prej vendosjes së tyre në atë shtet. Ata nuk i
shihnin si të arsyeshme studimet e bëra më herët duke konsideruar se GDP-ja vendore nuk do të
konsiderohej se pëson ndryshime negative në këtë aspekt. Investime e tilla e ngrisin ekonominë e
një vendi duke krijuar kështu kompanitë të ndryshme të cilat ulin nivelin e papunësisë dhe rrisin
standardin jetësor.
2.3.1 Kushtet e duhura për tërheqjen e IHD

Në të gjithë globin dhe për brenda OSBE-së, vendet e pasura priren të kenë klimë më të
përshtatshme për biznesin dhe investimet. Ka një marrdhënie të pashkëputshme midis rritjes
ekonomike dhe lulëzimit, investimeve dhe klimës së biznesit. Disa nga vendet e Evropës Lindore
pa fonde të mëdha energjie apo lënde të parë, i kanë transformuar ekonomitë e tyre në destinacione
globale për tërheqjen e IHD-së me anë të korrigjimit të klimës së tyre të biznesit dhe investimeve.
Qeverisja e duhur, tejdukshmeria, stabiliteti dhe parashikueshmëria, janë kriteret baze për
zhvillimin ekonomik. Nëse këto kritere bazë politike dhe ligjore kanë deficit, atëherë nxitësit për
rritjen ekonomike si për shembull: burimet e mjaftueshme natyrore, taksat e ulëta apo krahu i lirë
i punës, nuk rezultojnë të dobishme sa duhet.
Gjatë marrjës së vendimit për të investuar ndikojnë shumë faktorë dhe kushte. Faktoret kryesor
janë ata tradicionalë: kostoja e lirë e krahut të punës, përmasat e tregut, kualifikimi i tyre,etj.
Mirëpo përveç tyre ka edhe faktorë të tjerë që kan rëndësi si: situata politike dhe makroekonomike,
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infrastruktura. Sipas një studimi që është bërë në vitin 1997 nga Forumi i Ekonomis Globole,
përmasat e PPB dhe përqindjen e saj të zhvillimit në raport me përmasat e tregut të vendit pritës të
IHD, është si një faktorë përcaktues gjatë marrjes së vendimit mbi lokalizimin e IHD. Fluksi i IHD
varet nga përmasa e tregut do të thote sa më e madhe përmasa e tregut aq më i madh edhe fluksi
i IHD, sipas përmases një investitor i huaj vendos të ndryshojë vendodhjen e prodhimit, për ata
investitorë që kanë vendosur që prodhimin të bëhet në vendin pritës e pastaj të eksportojnë atë, ky
faktorë është më pak i rëndëshishëm. Në proçesin e marrjes së vendimeve për investim të
kompanive tradicionale element tjetër i rëndësishëm është edhe vlerësimi i stabilitetit politik dhe
ekonomik.
Një ndër faktoret tradicional që cekem më lartë është krahu i punës nga i cili mund të tërhiqet një
investitor sepse bëhet një kombinim i një krahu pune të kualifikuar dhe me një kosto të lirë.
Progresi teknik, ambienti institucional dhe ligjor, stabiliteti politik etj janë faktorë të tjerë të cilët
kanë ndikim në IHD. Për qëllim përmirësimi të kontekstit institucional për të terhequr me shumë
investior ka modefikim radikal të kuadrit të investimeve të huaja në shumicen e vendeve. Kosova
gjithnjë e më shumë po bëhet një vend interesant për invesitorët dhe operatorët e huaj shkaku i
investimeve në fushën ekonomike. Anët e forta të Kosovës për të investuar janë:
1. Pozita e favorshme gjeografike duke qenë se ka afërsi gjeografike me pjesën më të madhe
të rajoneve dhe tregjeve në Europë, atraksione natyrale dhe turistike.
2. Kosto e ulët e punës me cilësi dhe aftësi teknike.
3. Rezervat natyrore të cilat Kosova i posedon janë: bakri, nikeli, kromi, nafta, qymyri. Pastaj
janë rezervat e gipsit, argjilit, dolomitit, mermerit,kripës, bitumit, shumë pak të
shfrytëyuara janë edhe burimet e fosfatit. Fal klimës së mirë edhe agrokultura ka një
potencial të mirë poashtu ka mundësi në integrimin e industrisë së konservave.
4. Korniza ligjore Normative e Kosovës lejon qe një investitor i huaj të ndërtojë: përsonave
juridik si, shoqëri kolektive, shoqëri individuale, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,
shoqëri aksionere, shoqëri të thjeshta individuale.
Këto dhe të tjera punë të mira qeverisjeje, ju dhurojnë shenja të kuptueshme bizneseve si atyre
vendase ashtu edhe të huajave se vendi e vlerëson kontributin e tyre për të mirën e shoqërisë dhe
se do të punojë me ta për arritjen e përfitimeve të dyanëshme.
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Për investuesit vendës dhe të huaj, informacioni transparent për mënyrën si zbatohen
rregullat dhe aktet për investimet dhe se si ato mund të ndryshohen, është një faktor
vendimtar në vendimet për investimet. Transparenca dhe parashikueshmëria janë
veçanërisht të rëndësishme për investuesit e huaj që u duhet të funksionojnë me sisteme
rregullatore, kultura dhe kuadre administrative shumë ndryshe nga ato që janë mësuar.
Një kuadër rregullator investimesh që është transparent dhe i parashikueshëm, ndihmon
bizneset të vlerësojnë mundësitë potenciale për investime në një mënyrë më të informuar
dhe më të shpejtë në kohë, duke e shkurtuar kohën që i duhet investimit për t’u bërë
produktiv.
Burimi: Kuadri i Politikave për Investimet e OECD-së.
2.4

Arsyet për të investuar në Kosovë

Gjendet në qendër të Ballkanit. Shtet ky i cili ofron qasje të lehtë në përmes transportit ajror,
rrugor, hekurudhor dhe tri porteve detare si:
•

Selaniku, Greqi: 329.0 km

•

Durrës, Shqipëri: 262 km

•

Tivar (Bar), Mal i Zi: 299 km

Tabela 1: Distanca e udhëtimit nga Prishtina për në Qendrat Regjionale shprehur në kilometra
(km)
Qyteti

Kilometra

Shkupi

86

Sofja

279

Selaniku

329

Tirana

256

Beogradi

355

Durrësi

262

Sarajeva

390

Bari - Itali

531

Zagrebi

741

Budapesti

747

Burimi: Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA)
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Mjedisi i biznesit në Kosovë
Ambienti i biznesit në Republikën e Kosovës është duke u bërë një ndër më konkurruesit në rajon.
Pikat e forta të krijuara, sikurse janë sturkturë e favorshëm të taksave, burimet e mjaftueshme
natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe
avantazhet tjera, e bëjnë Kosovën një mjedis tërheqes dhe të favorshëm për investuesit e huaj.
Pë ata investues apo firma që duan të investojnë në një vend me shpenzime të vogla dhe me hyrje
të lehtë në BE, në Evropën Qendrore dhe në tregjet e Ballkanit, Kosova paraqet një mundësi shumë
tërheqëse. Tani me ligjin e ri në Kosovë, një investitor mund të regjistrojë biznesin vetëm për 2
ditë, dhe atë falas me zero kapital çarter (për SHPK-t).
Kosova është radhitur në vendin e 60-të në botë, nëvitin 2016, në raportin tregues të Bankës
Botërore e të bërit biznes, duke aprovuar avancim të madh në përdorimin e reformave dhe
përmirësimin e klimës së të bërit biznes në vend.
Regjimi i Tregut të Lirë
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian (BE) – e nënshkruar në Tetor
2015 në fuqi që nga 1 Prilli i vitit 2016.
•

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me BE-në (28 vende).

•

Treg me mbi 500 milion – i treti madh në botë për nga popullsia pas Kinës dhe Indisë
CEFTA (2006)

•

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Evropën Qendrore (CEFTA), përfshinë 7 vendet jo-anëtare
të BE-së: Shqipërinë, Bosnja dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Moldavinë, Malin i Zi
dhe Serbinë

•

Popullsia: 21 milion

Programi i Sistemit të Gjeneralizuar të Preferencave (Generalized System of Preferences (GSP)
Program) me SHBA, Japoninë dhe Norvegjinë
Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Turqinë (pret ratifikimin nga Kosova)
Stabiliteti Ekonomik
Zhvillimi real i ekonomisë, i matur me prodhimin e brendshëm bruto (PBB), ka qenë i favorshëm
viteve të fundit, duke treguar një trend pozitiv dhe vazhdimisht në rritje, pavarësisht efekteve të
krizës financiare ndërkombëtare.
Investimet dhe konsumi i sektorit privat po behën faktorët kyç në ngritjen e ekonomisë. Këto
investime po udhëhiqen kryesisht nga zgjerimi i shpejtë i sektorit financiar. Për më tepër, Qeveria
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Kosovare po zbaton një politikë fiskale të qëndrueshme dhe largpamëse. Baza e të ardhurave në
tatim është zgjeruar ashtu që ka bërë që shpenzimet e Qeverise të rriten kurse nga ana tjetër ka
mbështetur ngritjen e ekonomisë.
Kosova udhëheq një politikë monetare shumë të qëndrueshme. Kosova është një prej vendeve të
pakta jashtë zonës së BE-së që e ka paraqitur Euro-n si valutë zyrtare të saj. Duke e eliminuar
rrezikun e shkallës së shkëmbimit janë ulur shpenzimet e transaksioneve, dhe është mundësuar
promovimi i tregtisë dhe investimeve. Për shkak të mungesës së instrumenteve monetare që
rrjedhin nga përdorimi i Euro-s, Kosova nuk zbaton asnjë politikë të rrezikut monetar. Pritet që në
të ardhmen çmimet të jenë të qëndrueshme.
Kosto e ulët e operimit
Përparësia kryesore e fuqisë punëtore Kosovare është kostoja e ulët operative. Paga mujore neto
midis 300 dhe 400 €.
Pakoja e re fiskale (nga Shtatori 2015) për të nxitur ekonominë formale
•

TVSH: 8% për produktet bazë (shërbimet dhe shporta e ushqimit) dhe16% për produktet tjera

•

Tatimi në Dividendë: 0%

Liberalizimi i Importit:
•

Linjat e prodhimit dhe pajisjet për prodhim

•

Lënda e parë për prodhim (që nuk prodhohet në Kosovë)

•

Pajisjet e teknologjisë informative (TI)

Sistemi Elektronik i Prokurimit
Tatimi në të Ardhurat e Korporatave: 10%
Tatimi mbi të Ardhurat Personale: 0 - 10 % (progresive)
Kontributi pensional i detyruar: 5%
Kodi specifik tatimor për zhvlerësim
Në bazë të nenit 15 të Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatës (nr.03/L- 162), shuma e
lejuar për zbritje të zhvlerësimit për periudhën tatimore do të përcaktohet me aplikimin e
përqindjeve të poshtëshënuara për llogaritë kapitale përmes metodës së balancimit të zbritjes:
Kategoria 1: Ndërtesat; pesë për qind (5%)
Kategoria 2: Automjetet dhe pajisjet për zyre; njëzet për qind (20%)
Kategoria 3: Makineritë dhe automjetet për transport të rëndë; pesëmbëdhjetë për qind (15%)
Burimi: Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA)
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Në janar të vitit 2014, Kuvendi i Kosovës e ka miratuari ligjin për investimet e huaja direkte.
Synimi i tij është të ruajë, përkrahë dhe të nxitë investimet e huaja në Republiken e Kosovës. Ky
ligj gjithashtu parasheh investitorët e huaj me një kategori qendrore me të drejtat dhe garancitë dhe
si i tillë, luan një funksion të rëndësishëm në tërheqjen dhe mbrojtjen investimet e huaja.
2.5

Shkalla dhe ritmi i investimeve të huaja në Kosovë

Kosova është një vend i ri me institucione të reja, shtet tash më qe 10 vite. Zhvillimi i
infrastrukturës dhe vendndodhja strategjike janë arsyet më tërheqëse për të investuar në Kosovë.
Përveq tjerash kryeqyteti është i pozicionuar në atë mënyrë që i bije vetëm një orë larg nga secili
shtet fqinjë. Projektet e infrastrukturës mundësojn lidhjen me korridoret regjionale dhe europiane,
siç është autostrada me Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë.
Edhe pse rritja ekonomike e Kosovës ka tejkaluar fqinjët e saj dhe ka qenë kryesisht përfshirëse,
nuk ka qenë e mjaftueshme për të reduktuar ndjeshëm normat e larta të papunësisë; ofrojnë punë
formale, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë; ose të ndryshojë trendin e largimit të shkallës së madhe.
Modeli aktual i rritjes mbështetet kryesisht në remitancat për të konsumuar konsumin e brendshëm.
Strategjia e rritjes së Kosovës duhet të fokusohet në adresimin e ngushticave të infrastrukturës në
energji, duke krijuar një mjedis më të favorshëm për zhvillimin e sektorit privat, pajisjen e
popullatës së re me aftësitë e kërkuara nga punëdhënësit dhe ndërtimin e qeverisjes dhe sundimit
të ligjit për të përfituar plotësisht përfitimet të integrimit në BE, të nxjerrin fitimet e produktivitetit
dhe të krijojnë vende pune cilësore që nxisin përfshirjen.
Investimet e huaja direkte kuptohen si një angazhim i të hollave me qëllim të përfitimit të interesit
më të madh në investimet jashtë vendit, të cilat drejtpërdrejt ndikojnë në rritjen ekonomike të
vendit ku ato përqendrohen. Investimet e huaja direkte preferohen në vendet të cilat janë në
zhvillim e sipër e jo në vendet në të cilat zhvillimi ekonomik ka arritur shkallë të lartë. Si pjesë e
kësaj edhe vendi nga të cilat përfitohen investimet ka ngritje të departamentit të marrdhenieve
jetësore. Investimet e jashtme të huaja ndikojnë edhe në zhvillimin infrastrukturor të vendit.
Momentalisht i vetmi opsion për zhvillimin ekonomik të Kosovës mbetën këto investime , për
arsye se kapacitetet investuese në Kosovë janë të limituara, (Domenik Sokoli, Albina Selmanaj
,2012). Investimet e jashtme të huaja filluan të vijnë në Kosovë pas vitit 2000, kurse turma më e
madhe e tyre u pa gjate viteve 2007-2008. Investimet më të mëdhaja të huaja në Kosovë gjatë kësaj
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periudhe u dedikuan në krijimin e kompanisë së dytë mobile në vend( shuarjen e monopolit te
valas ) Kufiri i këtyre investimeve të huaja u regjistrua ne fundit e vitit 2008 dhe fillimin e vitit
2009 ku edhe vete ekonomia globale pësoi krizë , me ç’rast u shënua edhe rënie e dukshme e këtyre
investimeve.
Pavaresisht kësaj nga vitit 2010 -2011 u shtua serish ky numër i investimeve por me nje hap me të
ngadalshëm. Këto investime vazhdojnë të kene një ndikim te drejtpërdrejte nga rritja ekonomike
në botë e posaqërisht nga ajo e euro-zonës. Krizat e euro-zonës kanë pas nje efekt direkt në
investimet e huaja në Kosovë, kjo për arsye sepse në raste të krizës globale dhe krizes së eurozonës bie edhe potenciali i mundshëm i investimeve në këto vende e në këtë rast bie edhe deshira
e investimeve në vende të huaja, e në këtë rast në Kosovë. I vetmi ndikim i krizës globale në
Kosovë konstatuar nga fondi monetar nderkombetare : ishte limitimi i integrimit në tregjet globale.
Figura në vazhdim prezanton nivelin e investimeve fillestare të huaja në Kosovë.

Figura 1 Investimet e huaja direkte gjatë viteve 2006 - 2012,
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK 2012)
Faktikisht, ato të cilat ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të vendeve në tranzicion siç është
Kosova janë IHD-të.
Parashihet se Kosova mund të ketë përfitime nga investime të tilla nëse:
1. Projekteve të cilat ndihmojnë rritjen në vend IHD ju mundëson investime të drejtpërdrejta
2. Mallrave që janë me karakter ndërkombëtar ti bëhet ulja e kostos
3. Stimulimi, jo për të eleminuar konkurrencën në mes të vendit dhe të bizneseve ndërkombëtare.
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4. Nuk ndikon në situatën e papunësisë, sidomos në shtresat e pakualifikuara Popullsia.
Kriza financiare e vitit 2008, është parë të ketë ketë ndikim në rritjen dhe rënien e vëllimit dhe
dinamikës së investimeve të huaja direkte nëpër periudha te ndryshme kohore . Do të thotë që ne
periudhat para dhe pas krizës se fundit, vende të ndryshme të botë kanë pasur humbje ose kanë
përfituar në renditjen e përfituesve të IHD-ve. Gjatë vitit 2008 pra gjatë krizës globale, flukset
hyrëse të investimeve u ulën në 1.7 trilionë ose 20%, ndërsa gjatë vitit 2009 në 1.1 trilionë dollarë,
për arsye të fitim në rënie, shkak i kushte të këqija kreditore si dhe zvogëlimin e vlerës së aseteve
të ndërmarrjeve. Rritje në IHD u theksua gjatë vitit 2010 në 5% ose 1.2 trilion dollarë dhe gjatë
vitit 2011 u ngrit në 2%, dhe kështu filloj të kthej optimizmi.

Figura 2: Struktura e investimeve të huaja direkte sipas komponenteve, në milionë euro
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK 2016)

Investimet e Huaja Direkte (IHD)të cilat janë aprovuara në Kosovë ngritën vlerën prej 215.9
milionë euro, gjë që tregon nivel më të ulët krahasuar me vlerën të regjistruar në vitin 2015 që
ishte prej 308.8 milionë euro

Kapitali dhe fondin e investimeve në aksione, si dhe investimet në instrumentet e borxhit (figura
2)janë dy format të cilat u dalluan me uljen e vlerës se IHD-ve, që ishin pjesë në kornizen e
strukturës. Vlera prej 179.0 milionë euro është si pasojë e kapitalit dhe fondit të investimeve në
aksione, që përfshinë rreth 85.3 përqind të gjitha IHD-ve, dhe njëkohësisht është për 21.5 përqind
më i ulët se sa që ishte një vite më parë. Poashtu,krahasuar me vitin paraprak IHD-të në formë të
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instrumenteve të borxhit kishin një vlerën prej 36.9 milionë euro, e cila është zvogluar prej 54.3
përqind. Humbje të IHD-ve u theksua pothuajse në të gjithë sektorët e vendit. Mirpo rënia më e
madhe ishte tek sektori i patundshmërive dhe sektori i shërbimeve financiare, Seksione këto që u
karakterizuan me rënie vjetore prej 11.6 përkatësisht 70.5 përqind.Gjatë periudhës janar-gusht
2017 IHD-të arrijnë vlerën 201.1 milionë euro.

Tabela 2: IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – gusht 2017
Shteti

Vlera mil.€

Gjermania

42.0

Zvicra

32.1

Austria

26.8

Britania e

20.8

Madhe
Turqia

19.1

SHBA

15.6

Emiratet Arabe

12.6

Shqipëria

11.8

Italia

3.6

Spanja

2.4

Të tjera

14.3

Totali

201.1

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK 2017)

Gjatë vitit 2017 periudha janar-gusht IHD-të kanë arritë vleren 201.1 milion euro në investimet
direkte të huaja kryeson Gjermania me vlerën me te madhe investuese 42.0 milion euro, pas saj
Zvicra me 32.1mil deri tek vlera më e vogël që është Spanja me 2.4mil.
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Tabela 3: IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – gusht 2017
Aktiviteti
ekonomik
Patundshmëria,

Vlera mil.€
112.6

Qeradhënia dhe
aktivitetet
biznesore
Shërbime

54.8

Financiare
Industria
Shërbimet

-5.5
8

tregtare
Shërbime tjera /1

3

Miniera

5

Transport dhe

-3.7

Komunikimi
Energjetika

0.8

Aktivitete tjera

1.1

të pakualifikuara
diku tjetër
Bujqësia

-1

Ndërtimi

25.5

Hotele dhe

0.6

Restorante
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK 2017)
Më shumë se 60% e IHD-ve në vitin 2017 ka shkuar në drejtim të pasurive të patundshme dhe
aktivitete me qira. Shërbimet financiare vijon si absorbues të dytë më të madhenj të IHD-ve. Kjo
pasohet nga ndertimi dhe sektori i shërbimeve tregtare, të cilat përfaqësojnë 6% dhe 5 respektivisht
% të totalit të IHD-ve për vitin 2017. Struktura e aseteve dominohet nga investimet në formën e
borxhit që përbën rreth 72.1% të aseteve, pasuar nga investimet në kapitalin themelues që përbëjnë
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27.9% të aseteve. Nga ana tjetër, investimet e huaja direkte vazhdojnë të jenë kategoria më e madhe
në kuadër të detyrimeve, që përfshin rreth 73.5% të totalit të detyrimeve.

Figura 3: IHD-të në milion euro sipas viteve 2007-2016
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK 2016)

Gjatë viteve, investimet e huaja direkt në vend kanë pësuar ngritje dhe ulje. Duhet theksuar se si
stimulues i zhvillimit ekonomik në Republikën e Kosovës gjithnjë janë cilsuar të hyrat nga
investimet e huaja direkte dhe vazhdojnë të konsiderohen të rendësishme për rimëkëmbjen
ekonomike. Investimet e huaja mundë të shtjellohen në disa dimensione, duke filluar nga reformat,
masat që duhet të ndërmarrë Republika e Kosovës për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare,
privatizimi dhe ri-industrializimi.
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Figura 4:Asetet e investimeve portfolio, në milionë euro
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK 2015)

Investimet portfolio, investimet tjera dhe asetet reserve. Vlera e investimeve portfolio jashtë
vendit deri në shtator 2015 kishte arritur vlerën prej 54.0 milionë euro, ndërkaq po e njejta periudhë
e vitit 2014 ka arritur vlerën prej 112.7 milionë euro (figura 4). Pas investimeve në letra me vlerë
nga Qeveria e vendit të marra prej disa kursimeve pensionale, vitet e fundit po evidentohet një
rënie e investimeve portfolio jashtë ekonomisë së vendit. Deri në muajin shtator të 2015 janë kryer
shuma më e madhe e investimeve portfolio të cilat konsistohen nga investimet e bankave
komerciale, kurse pjesa tjetër i takon Bankës Qendrore ku edhe janë të përfshira kursimet
pensionale. Ndonëse gjatë vitit 2014 kishte një riakordim të fondeve nga letrat me vlerë të borxhit
në letra me vlerë të kapitalit, në shtator të vitit 2015 rreth 3.9 milionë euro shenuan ulje investimet
në letra me vlerë të kapitalit, përderisa investimet në letra me vlerë të borxhit u zvogluan në vlerën
prej 57.9 milionë euro.
Arsyeja pse mund të ketë ndodhur modifikimi i strategjisë së investimeve në letra me vlerë të
borxhit mendohet se këto janë investime më të sigurta dhe janë me afat më të shkurtër të maturimit.
Asetet për dallim nga investimet tjera, të cilat përbëhen kryesisht prej depozitave dhe kredive,
paten rënje për 0.5 milionë euro.
Kjo rënje e aseteve në kuadër të investimeve tjera i ngarkohët reduktimit të depozitave, në pjesen
më të madhe nga bankat komerciale, të cilat deri në shtator të vitit 2015 shenuan ulje për 34.7
milionë euro. Në anën tjetër, kreditë bankare ndaj jo-rezidentëve u ngritën për 28.5 milionë euro.
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Për arsye të përmirësimit të gjendjes ekonomike në ekonominë globale, bankat mund të kenë
zëvendësuar një pjesë të investimeve të tyre nga depozita në kredi, ku përfitimet janë më të larta.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Rënia e Investimeve të Huaja Direkte në krahasim me rajonin
Investime e huaja direkte kanë pësuar ulje dhe e tërë kjo si shkak i një mjedisi jo adekuat dhe fare
atraktiv për të bërë biznes dhe për ti tërheqe investitorët e duhur. Mungesa e nomës te ligjit dhe
korrupcionit, gjë që raportohet cdo ditë, kanë shkurajuar investitorët potencial për ta parë Kosovën
si një vend adekuat për të investuar në kapitalin e tyre.
Pengesa kryesore sigurisht është pasiguria që përçon një investitorë adekuat gjatë gjithë kohës dhe
kjo për arsye të situatës së komplikuar politike sic është ndryshimi i shpesht i qeverisjes. Meqenëse
faktorët politik janë faktorë të rëndësishëm në marrjen e vendimeve për investime. Pra, ka një jo
stabilitet politik. Niveli IHD-ve është ulur sipas BQK-së ku në uljën e vlerës u karakterizuan dy
format e IHD-ve, midis tyre kapitalin dhe fondin e investimeve në aksione ,si dhe investimet në
instrumentet e borxhit. Një arsye tjetër e rënies se investimeve është edhe mungesa e legjislacionit
adekuat.
Poashtu mungojnë hyrjet e investitorëve të rinj në vend, ndryshe nga shtetet fqinjë, sidomos
Maqedonia e Serbia, që po vlojnë nga lajmet për hyrjen e kompanive të huaja, që premtojnë rritje
të qëndrueshme, pasi janë të përqendruara kryesisht në industrinë automotive. Mungesa e
incentivave (Sërbia shembull ndonëse ka taksa të krahasueshme me Kosovën ofron subvencione
për investitorët), klima e rënduar e investitorëve aktuale, që po thuhet hapur nga gjithë dhomat e
huaja, janë disa nga arsyet që po mbajnë larg investitorët e huaj, arsye nga më të ndryshmet,
bizneset të cilat nuk po vijnë në Kosovë po përfundojnë në vendet përreth, duhet të bëhen politika
më atraktive, të cilat mund t’i tërheqin investitorët. Pra bizneset të cilat nuk përfundojnë në Kosovë
shkojnë në Maqedoni, Shqipëri apo Serbi. Është modeli i kërkesës për korrupsion në Kosovë dhe
rasti i zëvendësimit të një firme gjermane në Maqedoni që sot ka hapur 5 mijë vende të reja të
punës. Po ashtu qindra kompani amerikane të cilat kanë ardhur në Kosovë e realisht sot një pjesë
e madhe e tyre janë larguar. Për shkak të mos ofrimit të kushteve të duhura për të bërë biznes.

3.2 Investimet e Huaja Direkte në vendet përreth
Investimet e huaja direkt në Shqipëri sipas bankës së Shqipëris janë 983 milionë euro, që është
rritje prej 10 për qind në vitin 2016 krahasuar me vitin e kaluar. Rritja e tillë është si rezultat i
22

rritjes së madhe të investimeve të huaja direkt në sektorin energjetikë, të cilët në vitin 2016 ishtin
369 milionë euro. Rritja e investimeve të huaja direkte në Bosnja dhe Hercegovina për 12 për qind
është si rezultat i rritjes së fitimeve të riinvestuara, si dhe në blerjen e instrumenteve të borxhit.
Negativ ka regjistruar edhe Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë. Në tremujorin e tretë
ajo ka regjistruar largim të investimeve të huaja të drejtpërdrejta prej 50,2 milionë eurosh.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia kërkimore përmban në vetvete mbledhjen e të dhënave me metoda të ndryshme
kërkimore, përpilimi dhe përpunimi i tyre në mënyrë që të analizohen të dhënat dhe të arrihen
rezultate relevante për punimin e një projekti apo studimi.
4.1 Llojet e metodave
Ky punim synon, ndër të tjera, të japë përgjigje për disa pyetje që kanë të bëjnë në ndikimin e IHDve në tranzicionin ekonomik dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Qëllimi kryesor i këtij punimi
është të analizojë gjendjen aktuale të njohurive dhe zbatimin praktik të strategjive të IHD-ve në
Kosovë. Për ta realizuar këtë punim u rishikua literatura e autorëve të ndryshëm ndërkombëtar dhe
shqiptar duke u bazuar në punën e tyre si dhe në analizën e strategjive të zbatuara në Kosovë.
Gjatë punës është zbatuar metoda sasiore e grumbullimit të të dhënave, do të thotë është bërë
mbledhja e të dhënave analitike.
Një tjetër metodë e përdorur në këtë punim është metoda përshkruese përmes së cilës e përshkrova
grafikisht dhe analitikisht investimet e huaja direkte si dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik
të vendit. Të dhënat për flukset dhe stoqet e IHD-ve janë marrrë nga publikime të ndryshme,
vjetari i Investimeve Ndërkombëtare dhe raportet materiale të OECD-së të publikuara nga Banka
Botërore. Në këtë punim është bërë përpunim i të dhënave sekondare, pra janë marrur të dhëna
jo drejtpërsëdrejti ,por përmes hulumtimeve dhe kërkimeve përmes literaturës së ndryshme dhe
kërkimeve të ndryshme në internet studime të mëparshmë e raste studimi në këtë fushë, artikuj
gazetash, raporte, tabela statistikore, etj,
4.2 Llojet e burimeve
Veçimi sipas vendeve të prejardhjes e sipas industrisë së investimeve, kryesisht është bazuar në
burime të ndryshme e mund të këtë një stok tjetë IHD-je për bazë. në pjesën më të madhe është
shfrytëzuar material i marrë nga Raporti i Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë 2016 dhe 2017.
Të dhënat ne Banken Qendrore e Kosovës, Ministria e Industrisë dhe Tregëtis. Përgjithësisht është
punuar për të gjetur informacionin më të përditësuar të mundshëm, dhe të dhënat e disponueshmë
datojnë deri në vitin 2017.
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5. REZULTATET
IHD tradicionalisht është parë si nxitësi kryesor i zhvillimit kombëtar, por ndryshimi i dukshëm
strukturor nënkupton që përqëndrimi në punën e lirë si një avantazh konkurrues nuk është më një
strategji e zbatueshme për vendet në rajon. (Szent-Iványi,2017), argumentonë se këto vende duhet
të lëvizin përtej narrativës së përmirësimit (tërheqjen e hyrjeve të IHD me vlera gjithnjë e më të
larta të shtuar) dhe përqendrohen në sigurimin e kapjes së vlerës më të madhe. Një mënyrë e
mundshme për ta bërë këtë është duke zhvilluar kushtet në të cilat kompanitë kombëtare inovative
mund të dalin, të përparojnë dhe përfundimisht të zhvillohen në firmat kryesore të zinxhirëve të
vlerave globale
5.1 Investimet e huaja direkte Kosovë-rajon
Sektorët e ekonomisë si tregtia, ndërtimtaria, shërbimet financiare dhe patundshmëria janë sektorët
ku pothuajse investimet e huaja direkte janë më shumë të përqendruar kjo sipas raportit të fundit
të Bankës Qendrore të Kosovës. Gjatë vitit 2016 është theksuar një rënie e mjeteve në të gjithë
sektorët e ekonomisë, mirëpo rënie vjetore prej 11.6 përkatësisht 70.5 për qind u evidentua me
shumë tek sektori i shërbimeve financiare dhe ai i patundshmërive. Në shtator të vitit 2017 në
Kosovë investimet huaja direkte shënuan një rritje 62.2 milionë ku krahasuar me tremujorin e
mëpaarshëm kemi një rritje prej 91.8 milionë.

25

Tabela 4: Rritja reale e GDP-së në vendet e Europës Juglindore
Rritja reale e GDP-së (%)

2015 2016 2017 2018

Shqipëria

2.8

Bosnia dhe Hercegovina
Kosova
Maqedonia

3.0
3.9
3.7

3.2
2.8
3.6
2.0

3.5
3.2
3.9
3.3

3.5
3.7
3.7
3.7

Mali i Zi

3.2

3.2

3.6

3.0

Serbia

0.7

2.5

2.8

3.5

Gjithësej

2.2

2.7

3.2

3.6

Burimi: Të dhënat nga Banka Qendrore dhe zyra statistikore kombëtare
Të gjashtë vendet e Evropës Juglindore Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia,
Mali i Zi dhe Serbia – janë të detyruara të veprojnë brenda një mjedisi të komplikuar global.
Pasiguria politike, institucionale në ekonomitë e zhvilluara, çmimet e ulëta të mallrave dhe normat
e interesit jashtëzakonisht të ulëta i ulin pritjet e rritjes globale. Rritja është e ngadaltë kudo dhe
Bashkimi Evropian (BE),i cili është një destinacion kryesor për eksportet e këtyre gjashtë vendeve
të EJL, këtë vit vlerësohet të rritet 1.9 përqind, madje edhe më pak se 2 përqind e vitit të kaluar.
Në Europë, pasiguria është rritur nga vendimi i referendumit në Mbretërinë e Bashkuar për të dalë
nga BE, nga kriza në Greqi, nga presionet ndaj bankave italiane, nga tensionet politike në Turqi
dhe nga kriza e vazhdueshme e refugjatëve.Por vendet e EJL vazhdojnë të ndjekin me vendosmëri
synimet e tyre për t'u integruar në BE, me disa vende që këtë vite kanë hapur kapituj të rinj.

Pavarësisht nga konteksti i jashtëm, rritja në EJL është duke vazhduar, prej 2.2 përqind në 2015
është rritur në 2.7 përqind në vitin 2016, të cilat janë nxitur nga investime të fuqishme dhe
rikuperimin e konsumit të ekonomive familjare. Zgjerimi rajonal reflekton rimëkëmbjen e rritjes
kryesisht në Serbi dhe në Shqipëri (Tabela 4). Investimet vazhdojnë të nxisin rritjen, veçanërisht
në Shqipëri, Mal të Zi dhe Serbi. Pas disa vitesh të moderimit, konsumi gjithashtu u përshpejtua,
kryesisht i nxitur nga përmirësimet në tregjet e punës (Shqipëria, Kosova dhe Serbia) dhe pagat.
Për shumicën e shteteve investimet e huaja direkte vazhdojn të jenë burimi kryesor i financimit të
jashtëm. IHD janë të prirura të mbulojnë 20 deri 100% të GDP-së në shumicën e vendeve të
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ballkanit me përjashtim të Maqedonisë. Arsyet e IHD-ve radhiten nga komoditeti i ulët afarist
(Shqipëri), pagesa e dividentave (Mal i zi), si dhe vonesat në investimet të huaja të mëdha
(Kosovë). Rrjedhat e portofolit tani kanë ndryshuar për periudha të ndryshme, duke reflektuar
kështu në markete ndërkombëtare dhe mosstabilitetin politik në shumë shtete. Këto kanë qenë
ndryshim joqenësore në borxhin e jashtëm si pjesë e GDP , edhe pse shtetet vazhdojnë të kenë
avantazh të favorshëm në kushtet e huazimit. Rezervat ndërkombtare prej 4.5 deri në 7.3 muaj
ofrojnë mbeshtetje nese kanë luhatje për ripërtrirje.

Figura 5: IHD në vendet e Europës Juglindore
Burimi: Të dhënat nga Banka Qendrore dhe zyra statistikore kombëtare
Fluksi hyrës i IHD-ve në Shqipëri ka ruajtur një trend rritës pozitiv gjatë viteve. Për vitin 2016,
referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë, Shqipëria ka pasur më shumë investime te huaja
krahasuar me vitin e kaluar, duke ruajtur këtë trend. Konkretisht prej vlerës 890 milionë Euro në
vitin 2015, fluksi i IHD-ve në 2016 arriti në vlerën e 983 milion Euro. Pra kompanitë e huaja
investuan në ekonominë shqiptare 10.5 për qind më shumë se një vit më parë.
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Figura 6: IHD gjatë viteve 2008-2016 në Shqipëri
Burimi: Banka e Shqipërisë
Viti 2008 u karakterizua me rritje dhe ulje të IHD-ve e cila ndodhte si pasojë e proçesit të
privatizimit si dhe ndërtimin e zonave industrial poashtu përmisimi në fushën e legjislacionit. Edhe
vitet 2010, 2012 dhe 2013 u karakterizuan me rritje të IHD-ve ku investimet e huaja direkte
shënuan vlerën maksimale të 10 viteve të fundit, duke arritur në 923 milionë euro. Rritje e shpejtë
erdhi si shkak i privatizimeve dhe blerjen e dy hidrocentraleve nga një kompani turke e cila merret
me përpunimin e hekurit. Ndersa prej vlerës 869 milionë Euro në vitin 2014, flukset e IHD-ve në
2015 shkuan në vlerat 890 milionë Euro dhe në vitin 2016 ne 983 milionë euro.
Investimet e huaja të drejtpërdrejta në Maqedoni u ulën me -54.19 milionë euro në shtator 2017.
Investimet e huaja direkte në Maqedoni mesatarisht arritën në 30.01 milionë euro nga viti 2003
deri në vitin 2017, duke arritur kështu në një periudhë të gjatë 344 milionë euro në 2006 dhe
shumen më të ulët prej -61.71 milionë euro në vitin 2010.

Figura 7: IHD gjatë viteve 2013-2017 në Maqedoni
Burimi: Banka e Maqedonisë
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Figura 8: IHD gjatë viteve 2008-2016 në Mal të Zi
Burimi: Banka e Malit të Zi
Investimet e huaja direkte në Mal të Zi janë rritur për 687 mijë euro gjatë vitit 2016. Mesatarja e
investimeve të huaja në Mal të Zi ishte 733 mijë euro prej 2007 deri 2016 , duke arritur shumën
më të lartë prej 1223 milionë euro në 2009, dhe shumen më të ulët prej 479 mijë euro në vitin 2013
Investimet e Huaja Direkte në Serbi u rritën me 291.20 milionë euro në nëntor 2017. Investimet e
Huaja Direkte në Serbi mesatarisht arritën në 224.98 milionë euro nga viti 1997 deri në 2017, duke
arritur në një kohë të gjatë prej 3,322 milionë euro në 2006 dhe një rekord të ulët prej -476 milionë
euro të vitit 2012.

Figura 9: IHD gjatë viteve 2013-2017 në Serbi
Burimi: Banka e Serbisë
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Realizimin e një qasjeje të re në stimulimin e investimeve, duke bërë forcimin e studimit të ligjit,
të përfshihet zhvillimi i pakove të përshtatshme për tërheqjen e investitorët e ndryshëm. Kështu
duke forcuar kapacitetet e Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve (KIESA)
parashihet të bëhet stimulimi i rritjes së investimeve ndërkombëtare, të bëhen ndryshime në
kulturën e shërbimit, gjithashtu të ofrohen stimuj për investitorët strategjikë. Në anën tjetër, të
zhvillohet një skemë për stimulimin e investimeve të diasporës, në formën e granteve
korrespondente.

Në një klimë të tillë politike, do të jetë shumë e vështirë që të inkurajohën investitorët e jashtëm
dhe investitorët seriozë që të vijnë dhe të investojnë në Kosovë shuma për të cilat ka
jashtëzakonisht nevojë, në radhë të parë, nevojitet një qetësi politike, e më pas edhe investitorët e
huaj do të jenë më të sigurt që kapitalin e tyre ta shfrytëzojnë në Kosovë. Me kapacitetin e
brendshëm, nuk mundet assesi që të absorbohet numër i madh i të rinjve që futen në tregun e
punës për çdo vit. Fokusimi duhet bërë drejt zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies së qytetarëve,
duke synuar kështu përmirësimin e ambientit për sektorin privat, në mënyrë që sektori publik mos
të shikohet si opsioni më i preferuar për punësim. Poashtu Kosova po vuan nga imazhi edhe pse
realiteti është shumë më pozitiv dhe se në Kosovë mund dhe duhet të bëhet biznes i mirëfilltë,
mirëpo duhet që numri i kompanive prodhuese të shohin të ardhmen e tyre në Kosovë.

Të bëhet krijimi dhe avancimi i kapaciteteve insitucionale,poashtu diplomacia ekonomike do e
ndihmonte shumë vendin, të shfrytëzohen sa më shumë potancialet në sektorin e energjisë.
Promovimin e tregtisë së lirë për të ardhmen Europiane të Kosovës. Të rriten kapacitetet për stafet
përgjegjëse nëpër agjensione të investimeve. Të bëhet implementimi i ligjeve pë antikorrupsion,
sepse siç dihet kjo dukuri ka efekt negativ në përgjëthsi në Repubilkën e Kosovës e sidomos mbi
ekonominë. Si dhe koncepti i nepotizmit është mëse i pranishëm ne institucionet publik, publikoprivat si dhe në politikë, prandaj duhet të gjendet zgjidhje për të tilla probleme që ka vendi.
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